EARLY MODERN WORKSHOP: Jewish History Resources
Volume 13: History of Emotions/Emotions in History, Fordham University, New York,
August, 23-24, 2016

A Short History of Horror: Early Modern Jews and their Monsters
Iris Idelson-Shein, Goethe University, Frankfurt	
  
	
  

My presentation will argue for the specific fertility of fear as an object of historical
study, and offer a short survey of one particularly troubling source of fear—and
indeed horror—in the early modern period, namely—the womb. A mysterious,
uniquely feminine organ, for centuries the womb has been the stuff of fantasies and
nightmares. It has been imagined at one and the same time as a haven and a hell, a
nest and a tomb, a source of pleasure and pain, life and illness. That the womb
would be conjured in such seemingly conflicting contexts is, in a sense,
unsurprising. Located at the crossroads between existence and inexistence, self and
other, inside and out—the womb transgresses all these discursive binaries, making
it a perfect metaphor for the transgressive, two-faced nature of women more
generally.
The enclosed sources offer an initial encounter with some early modern monstrous
wombs. In my discussion of these sources, I will argue that the increased interest in
the womb and its ailments during the seventeenth and eighteenth centuries is
closely linked to more general concerns about feminine agency and particularly
feminine speech, which arose during this period. I will begin my discussion by
looking at medical depictions of the sick womb and the monstrous birth, and
continue with a reading of an early eighteenth century Yiddish folktale, which
brings the interconnectedness between the monstrous birth and the problem of
women’s agency in early modern thought, into sharp critical relief. Finally, I will
offer a discussion of Glikl’s memoirs as a source for an alternative, specifically
(Jewish?)feminine view of the womb in particular, and feminine agency more
generally.
INTRODUCTION
The following excerpts come from different genres, spaces, and languages. And
yet, in all of them we find essentially similar tropes, motifs and indeed, fears.
The first two excerpts are taken from two medical compendiums written around
the turn of the seventeenth and eighteenth centuries. The first text appears in Italian
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physician Jacob Zahalon’s 1683 Otzar ha-chayim (Treasure of Life). The second is
an excerpt from Metz-born physician Tuviah Ha-cohen’s much more familiar
Maaseh Tuviah, published in 1708. Zahalon’s book is often considered the more
conservative of the two, relying almost exclusively on ancient and Jewish sources
of knowledge. However, as I show in a forthcoming study, parts of Otzar hachayim are, in fact, a translation of one of the most popular Latin medical books of
the seventeenth century—Lazare Rivière’s, Praxis Medica (1631).
The third excerpt appearing below is taken from a Yiddish booklet published
anonymously sometime between 1714 and 1722. The tale is an extensively
Judaized adaptation of the tale of the princess and her seven brothers, made famous
centuries later by Hans Christian Andersen. A transcription of the tale in its
original old Yiddish is available in Sarah Zfatman’s article cited below. The
Yiddish excerpt is taken from this article, while the English translation is my own.
The fourth and final excerpt is taken from the German-Jewish merchant-woman
Glikl’s late seventeenth century memoirs. The memoirs constitute the most
extensive autobiographical text written by an early modern Jewish woman, and
offer an exceptional view into Jewish women’s reception (or rejection) of
misogynist themes in early modern Ashkenaz. The Yiddish excerpts are taken from
Chava Turniansky’s bi-lingual (Yiddish-Hebrew) critical edition of Glikl’s
memoirs, cited below. The English translation is my own.
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Yaakov Ẓahalon, The Treasure of Life (Oẓar ha-ḥayim), Venice, 1683.

P. 89a.
Question 5 How is the disease of frenzy[,] caused by the sickness of the womb
[which results] from desire for intercourse[,] to be cured?
Answer Due to the unrestrained nature of a woman’s sexual lust she desires
intercourse excessively until she goes out of her mind and speaks filth without
shame, as though demanding to be come upon[.] And this is caused by the female
seed[,] which is abundant and is of hot humour and enclosed in the seminal
vessels[.] And poisonous vapours arise from [this seed] to the brain and confuse
the mind[.] And there are those who argue that this is caused by a woman’s seed
that becomes mouldy in its vessels […] and there are those who argue that it is a
dire disease called hysterika…. And we find this in a girl whose humour is hot
with green and bloody bile and with black and dry bile or [who] consumes many
spices and the scent of civet musk and so on, or [who] reads in books of love and
affection of people with filthy mouths and sleeps long[,] particularly in beds of
feather[.] And when this sickness begins her heart becomes concerned. And she
goes silent[,] and then her face turns red and her breathing and pulse are
accelerated and then she cries and immediately jumps and speaks much
nonsense[,] and this occurs periodically[,] and finally she explicitly demands
intercourse and if she is not cured quickly, the disease of mania is brought about[,]
which is a frenzy of wrath.
The cure to this sickness requires the cooling down of the warm blood, and its
purging and letting through green bile purifying techniques[.] And blood should be
let from the arm and then from the leg and the anus. . . . And if she is permitted to
have intercourse that is her cure.
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פט ע"א
שאלה ה 'איך יתרפא חולי משוטות הבא מחולי בית הרחם מרוב תאוות התשמיש.
תשובה מפני שילוח רסן תאות המשגל באשה חושקת התשמיש מאד עד שתצא מדעת ומדברת נבלות
בלי בושה כתובעת הביאה וזה מסובב מזרע של נקבה שהוא רב ובמזג חם הרבה המכונס בכלי הזרע
וממנו עולין אידים רעים למוח המבלבלין הדעת ויש אומרים שזה נולד מחמת זרע של אשה שנתעפש
תוך כליו  . . .ויש אומרים שזה חולי חמר הנקרא איסטיריקא . . . .וזה נמצא בבחורה שמזגה חם עם
מרה ירוקה ודמיי ועם מרה שחורה יבשה או מאכל הרבה תבלין וריח של מוסקו ציביטו וכיוצא באלו
או לקרוא בספרים של אהבה וגעגועים של אנשים בנבלות הפה ושינה ארוכה בפרט במטות רכות של
אברי יונה וכשמתחיל חולי זה דאגה בלבה .ושותקת אחר כך פניה אדומות ושינוי הנשימה והדפק זריז
ומהיר אחר כך בוכה ומיד מנתרת ומדברת הרבה דברים בטלים וזה מעת לעת ובסוף תובעת תשמיש
בפה עם הלב ואם לא תתרפא מהרה נולד חולי מאניאה שהוא שוטות בכעס.
רפואת חולי זה צריך לקרר רוב חום הדם ולמרק ולהוציאו על ידי רפואות ממרקות מרה ירוקה וצריך
להקיז דם מהזרוע ואחר כך מהרגל ומפי הטבעת . . . .ואם יכולה לשמש מטתה בהיתר זהו תקנתה.
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Chapter 4. Discusses the woman who suffers from excessive desire for
intercourse[,] the reasons [for this disease] and its cure.
Diseases known in the Greek tongue as salacis1 or satyriasis are found in women as
they are in men[,] for just as constant erection may occur in men so too in women
it happens that the clitoris discussed above becomes erect and this was the case
with the tribadist women mentioned in (the gemara, Yevamot, ha-arel)[.]2 And the
physicians have told many wondrous things, but because of the scoundrels of the
generation I have omitted their words[.] But know this sometimes [a woman’s]
desire rises and she opens the mouth of her womb and swallows the member
embracing it in an almost inseparable manner[.] And there was once a student from
the school of medicine in Padua who came upon a whore and she opened her
womb and embraced the adulterous member until he was tied to her like a hound[.]
And word was sent to the scholars and they decided to fill a syringe with cold
water which was cunningly injected into her womb and no sooner was this done
and they were separated (and damned be the saviour). And as a rule [a woman who
suffers from] such a sickness of excessive desire[—]her womb is always open and
[she] desires intercourse. And in the past I prepared a cure for a woman of one of
the renowned here[.] And God save all the daughters of Israel from this ailment.
And at times she will lose her mind and this is known in Latin as furor uterino that
is folly of the womb and this sickness is found in virgins who have reached
maturity but have not yet been had and also in widows and deserted wives[—]who
are used to intercourse[—]when the male is absent. And know that there are those
women whose faces are covered in shame and [who] refrain from intercourse but
become blind or fall into the green sickness. And so every God-fearing man should
try to give his daughters to a man before they reach maturity[,] and needless to say
no man of Israel should desert his wife[,] God forbid.
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  Salacitas.	
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  BT	
  Yevamot	
  76a.	
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The signs of the sickness are that such a woman will be loud and talkative and will
be a gadabout in the market3 and in the streets shall sound her voice. And
Sinkius[?] wrote of a mad woman who escaped to a tavern, and whose mind was
not cooled until fifteen men came upon her that night and in the morning she
returned to her home and was freed of her illness[.] And the physicians have said
that this sickness is like the madness of beasts in the days in which they require
one another.
There are differing opinions as to the cause of this sickness[;] some say that it is
caused by the surplus of seed which awakens the movement of the soul[.] And it
[the malady] has been likened to a man who has a nocturnal emission and so the
sleep is the cause of the desire and the emission of seed and thus dementia is the
dream of the awake and the dream is the dementia of the sleeper. And supposedly
just as nocturnal emission occurs during night-dreaming so too womb frenzy
occurs during waking. But the school of Sylvius4 connects it to various luxuries
that are stuck in the [menstrual] blood and the lymphatic fluids that cause a boil
until the flame rises up from her and she will be insolent. Another reason was
brought forth by Sinertius5 [who told of] a woman who drank a glass of wine
containing borax[,] immediately after which she fell into this illness[.] And another
case tells of a man who anointed his member with warm and precious oils of good
scent like myrrh and apharsemon and the like and when the woman was had by
him her womb became warm and she fell into this sickness.
The cure depends on the cause. However as a general rule anything that stops the
seed and cools the womb as mentioned in the chapter on the French sickness6 in
the case of bleeding[,] and they are roots of white ninophyras[?] roasted in hot
ashes or agnus castus7 seeds or ruta8 seeds or cannabis seeds or horseradish and
portulaca9 or zucchini. And most efficient are boiled willow strands whose strength
is testified to by the fact that a woman who drinks such stew regularly becomes
barren.
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  Tuviah	
  uses	
  the	
  term:	
  “yaz’anit”	
  which	
  has	
  the	
  double	
  meaning	
  of	
  going	
  out	
  and	
  being	
  sexually	
  promiscuous.	
  

On	
  the	
  term	
  and	
  its	
  historical	
  meanings	
  see:	
  Gilad	
  J.	
  Gevaryahu,	
  “And	
  Dinah	
  the	
  Daughter	
  of	
  Leah	
  Went	
  Out:	
  
The	
  Meaning	
  of	
  Yatz’anit	
  in	
  Rashi’s	
  Commentary,”	
  Jewish	
  Bible	
  Quarterly	
  37.2	
  (2009):	
  121-‐123.	
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  Franciscus	
  de	
  la	
  Boe.	
  
5	
  Daniel	
  Sennert.	
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  Syphilis.	
  	
  
7	
  Chaste	
  tree.	
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  Rue.	
  
9	
  Purslane.	
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קלד ע"א ע"ב
פרק רביעי .מדבר באשה שיש לה תאוה יתירה אל התשמיש סבתה ותרופתה.
חלאים אשר בלשון יוון סאלאצי"ש או סאטיריאזי"ש נמצאים בנשים כמו באנשים כי כאשר יקרה
לאנשים קשוי האבר תמידי כך יקרה לנשים מתיחת הערלה קליטורידי"ש הנ"ל וזה היה מעשה מצרים
בנשים המסוללות המוזכר' )בגמרא דיבמות פרק הערל( והרבו הרופאים לספר ענינים נפלאים ומפני
פריצי הדור שמטתי דבריהם אך אמנם דע כי לפעמים תתגבר בה התאוה ותפתח פי רחמה ותבלע
האבר וחובקת אותו באופן שבקושי נפרדים ומעשה בתלמיד אחד מתלמידי הרופאים אשר בפאדוא"ה
שבא על זונה אחת ופתחה את רחמה וחבקה את אבר הנואף עד שנקשר בה ככלב והודיעו לחכמי
המדרש ונתיעצו למלאות מזרק א' ממים קרים ויזרקו בתחבולה לתוך רחמה וכן בקושי עשו זאת
ונפרדו )וארור המציל( .זה הכלל שבחולי תאוה יתרה כזו תמיד רחמה פתוח ותבקש המשגל .ובימים
שעברו עשיתי תרופות לאשה אחת מגדולי היחס בכאן וה' יציל כל בת ישראל מחולי הלז .ולפעמים
תצא מן הדעת ונקרא בל"טין פורו"ר אוטורינ"ו ר"ל שוטות הרחם וחולי זה מצוי בבתולות כהגיע
לבגרות ואינן נבעלות וגם לאלמנות ועגונות המורגלות במשגל בהעדרם מן הזכר .ודע שיש נשים אשר
מסוה הבושה על פניהם ונעדרות מן המשגל אבל נעשות עוורות או נופלות בחולי השדפון והירקון.
לכן כל אשר ירא ה' בלבבו ישתדל לתת בנותיו לאיש טרם תגענה לבגרות זו ואין צ"ל לבל יעגן שום
בר ישראל את אשתו חס ושלום.
אותות החולי שתהיה האשה כזאת קולנית דברנית ויצאנית בשוק וברחובות תתן קולה ולפעמים
תובעת לזנות את האנשים בשוק .וכתב שינקיו"ס מעשה באשה שוטה שברחה לבית היין ולא נתקררה
דעתה עד שבאו עליה באותה הלילה חמשה עשר אנשים ובהאיר היום שבה אל ביתה וגם נמלטה
מחלייתה אמרו הרופאים שחולי הלז דומה לשגעון הבהמות בימים פרטים שהן נזקקות זו לזו.
בסבת החולי רבו הדעות יש אומרים משפעת הזרע המעורר תנועת רוח הנפשי גם דמוה לאדם הרואה
קרי בחלום וא"כ תהיה השינה סבת התאוה וההזרעה נמשך מזה ששוטות הוא חלום של הנעור והחלום
שוטות הישנים .ולכאורה כמו שיקרה הקרי בלילה בחלום כך יקרה שוטות הרחם בהקיץ .אך אמנם
כת סילויו"ס תלוה במותרות התקועות בדם ובמיץ לימפ"א הגורם רתיחה עד שהלהב עולה מאליה וגם
תעיז פניה .סבה אחרת הביא סינירטו"ש מעשה באשה ששתה כוס יין הנתך בו סם בוראק"ש ותכף
לשתייתה נפלה בחולה הלז ומעשה אחר הביא באיש אשר סך אברו בשמנים יקרים חמים טובי הריח
כמו מור ואפרסמון ודומיהם כדי להוסיף בתשמיש וכאשר נבעלה לו האשה נתחמם רחמה ונפלה
בחולה הלז.
תרופתו תהיה כפי שינוי סבותיו .אמנם רפואה כוללת היא כל דבר המפסיד הזרע והמקרר רחמה
כמוזכר בפרק חולי הצרפתים במקרה הזב והזבה והם שרשים של נינופירא"ש לבנים צלויים תוך אפר
63
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חם .או זרע אגנוקאשט"ו או זרע רוט"ע או זרע קנבו"ס או חזרת ופורטולאק"ה וקשואין .והיותר
שריגי ערבי נחל הנבשלים במים .בא וראה כמה כחם שאשה המתמדת בשתיית בשול זה נעשית עקרה.
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Eyn sheyn mayse.
Note: The Yiddish tale appears in full in: Sarah Zfatman, Maaseh be-shivat bney Horkanus shehafchu le-avazim: le-darkey ibudah be-Yiddish shel maasiyah benleumit,” Mechkarey
Yerushalayim be-folklor Yehudy 10 (1988): 83-93.

A wonderful and very useful pleasant tale, which has not yet been brought to print.
Each person can take an example from this tale: firstly, that one should never let a
curse escape one’s mouth, because one cannot know what the hour is; secondly,
when things go miserably, one must always have faith in God. . . .
There once was a king who reigned in Jerusalem and was called Hyrcanus. He had
seven sons, the liked of whom were not to be found in every way. But the king and
queen asked God, blessed be he, that he grant them a daughter as well, and so it
happened. The queen became pregnant and gave birth to a daughter. There was no
other such child under the sun and she had a gold star on her forehead, at which all
men gazed in wonder.
Now, when the child turned one, it became very ill, so much so that all the doctors
were despaired. [. . .] One day a distinguished doctor cried out: “my dear people, if
I could quickly receive fresh fountain water, I would prepare something, so that the
child could perhaps, with God’s help, recover.” Now who is happier than the father
and mother, and particularly the seven brothers, who immediately took a silver can
and went to the well themselves and each brother wanted to take the water himself
and said: “the child should get well by my hand.” And so the can fell into the well.
The queen had been waiting in anguish for her sons to return with the water. But
when they came and told her how it all went about, she thought that they had done
it on purpose so that the child should die, because the child was more cared for
than they all were. Then she said in anger: “may you all be cursed, so that I should
never see any of you again!” And because it was a bad hour, no sooner had she let
these words out of her mouth, there stood before her seven geese and flew away. .
. .
[the girl sets out to find her brother and discovers them in the woods. There ensues
the following exchange:]
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“Dear faithful sister, we do not have much time, [. . .] we have only one hour each
day to be human, and when that hour has passed we are once again turned into
humble geese and fly away, we ourselves do not know where we fly to. . . .”
When she heard this she began to cry: “if you do not want to tell me how to help
you, then I swear to the Heavens, that I will kill myself right in front of your
faces.”
When they heard this, the eldest said: “Dear faithful sister, if you wish to help us,
then you must for seven years, seven months, seven days, seven hours and seven
minutes be silent, and let no one know who you are, and for three and a half years
you may not see any man, and because you were raised so nobly, how could you
possibly bear it?” [. . .] Then [the sister] said: “I can no longer bear this sorrow, but
I am ready to help you with my life and limbs.”
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Eyn sheyn mayse.
Note: The Yiddish tale appears in full in: Sarah Zfatman, Maaseh be-shivat bney Horkanus shehafchu le-avazim: le-darkey ibudah be-Yiddish shel maasiyah benleumit,” Mechkarey

Yerushalayim be-folklor Yehudy 10 (1988): 83-93.
איין וואונדרליך אונט זער נוצליך שין מעשה ,וועלכיש נאך ניט איזט אין דרוק גבראכט ווארדין .איין
יעדיר קאן זיך היר פון עקסעמפיל אב נעמן :צום ערשטן אליז מן זיך זאל היטן קיין קללה אויז דען
מונד צו לאזן ,דען מן קאן ניט ווישן וואז פר איין שעה אז מן טרעפט; צום אנדרן וואן עז דען מענשן
נאך אזו מיזראביל גיט ,זאל ער אליצייט זיין בטחון צו גאט האבן. . . .
מעשה גישאך אן איינם מלך האט רגירט אין )ירושלים( דער האט גהייזן )הורקניש( ,דער העט גהט
זיבן זין ,אליז דער גלייכן ניט צו פינדן גוועזן אין אלי שטיקן .אבר דער מלך אונ' מלכה האבן גבען
)הש"י( זאל זיא אך איין טאכטר געבן ,וויא אויך גשעהן איז; דיא מלכה איזט )מעוברת( גווארין אונ'
איין טאכטר גוואונן .אזו איין קינד איזט ניט פר הנדן גוועזן אונטר דיא זונן אונ' מיט איין גילדין
שטערנכן אן דער שטירן ,ואוו איבר זיך איין יעדר מענש פר וואונדרט.
נון וויא דז קינד איזט איין יאר אלט גווארדן ,זו איז עז זער קרנק גווארין ,וואו איבר אלי
)דאקטאריש( האבן עז )מייאש( גוועזן [. . .] .מיט איין מאל היבט אן צו רופין איין פאר נעמיר
דאקטיר" :אך איר ליבה לייט ,ווען איך קענט גשווינד פריש ברונן וואשיר בקומן ,זו וועלט איך
עטוואש מכין ,דז דען קינד קענט פילייכט מיט גאטש הילף גהאלפן ווערדין ".נון ווער איז מער
)בשמחה( גוועזן אליז )פאטר אונ' מוטר( אונ' )בפרט( דיא זיבן ברידר האבן אזו בלד גנומן איין
זילברני קאן אונ' זעלבר צום ברונין גלופין אונ' איין יעדרר ברודר האט וועלין דז וואשין שעפין אונ'
גזאגט" :דארך מיר זאל דז קינד גזונט ווערן" .דא ער דארך האבן זיא דיא קאנן אין ברונין פאלין לאזן.
דיא מלכה האט גווארט מיט שמערצן אויף דיא קינדר מיט דען וואשיר .זו זיא אבר קאמן אונ' זאגטין
וויא עז דער גנגן ווער ,אזו מיינט דיא מלכה זיא האבן דז מיט פלייז גטאן אליז דז קינד זאל שטערבן,
ווייל מן אויף דען קינד האט מער )השגחה( גהט אליז אויף זיא אלי .דא שפראך זין אין )רוגז( :דז איר
זאלט יוא פר פלוכט ווערין ,אונ' איך זאל אייך מיין טאג נימר מען זעהן ".אונ' ווייל זיא האט גראד
איין ביזה )שעה( אן גטראפין ,אזו בלד זיא דז ווארט אויז דען מונד גלאזן ,זיינן אזו בלד זיבן גענז דו
גשטנדן אונ' אוועק גיפלוגין[. . .] .
"ליבה גטרייאי שוועשטר ,מיר האבן ניט לנג צייט [...] ,אלי טאג ווערין מיר איין איינציגי שטונד צו
לייט ,אונ' ווען דיא שטונד פר בייא איז ,אזו ווערן מיר ווידר צו בטריבטי גענז ,אונ' פליאהן אוועק,
מיר ווישן זעלביר ניט וואו מיר הין פליהן”. . . .

67

EMW 2016

דא זיא דז פר נאם ,שפראך זיא מיט וויינן" :ווען איר מיר ניט וואלט קינדן וויא איך אייך העלפן קאן,
אזו שווער איך בייא דען הימל ,אליז איך מיך וויילי זעלביר אייער אן גזיכט אום ברענגן" .דא זיא דז
פר נאמן ,שפראך דער עלטצטי" :ליבה גטרייאי שוועשטר ,ווען דוא אונז העלפן ווילשט ,אזו מושטו /
זיבן יאר  +זיבן חדשים  +זיבן טאג  +זיבן שעות אונ' זיבן מנוטין שטום זיין ,אונ' ניט לאזן ווישן ווער
דוא בישט ,אונ' אין דרייא אונ' איין הלביש יאר דרפשטו קיין מענש פר אויגן זעהן ,אונ' אזו אדילש
דוא ערצוגין ביזט ,וויא קאז דז מיגלך זיין אויז צו שטין?" ] [. . .דוא שפראך זיא" :איך קאן דער צער
ניט מער ערדולדן ,זונדרין בין ברייט מיט מיין לייב אונ' לעבן אייך צו העלפן[. . .] ".
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Glikl’s Memoirs.
Note: The Yiddish tale appears in full (with Hebrew translation) in: Zikhronot Glikl 1691-1719,
ed. and trans. Chava Turniansky (Jerusalem: Zalman Shazar Center, 2006), 340- 346.

Notes: The Yiddish text appears in full (with Hebrew translation) in: Zikhronot
Glikl 1691-1719, ed. and trans. Chava Turniansky (Jerusalem: Zalman Shazar
Center, 2006), 340- 346.
All my life I would mock and laugh at the women when I heard that a woman had
lusted after something and that it had caused some damage. I wanted to believe
none of it. Indeed, there were several occasions when I was pregnant, that I went to
the market and saw all the nice fruit, and took notice of them, but if they were too
expensive I let them be, and indeed, it did me no harm. But not all times are the
same. When I was nine-months pregnant with my son R’ Joseph, my mother, may
she live long, had something to settle with an advocate who lived on the horse
market. My mother, may she live long, asked if I could not go with her. [. . .] And
so I went with my mother, may she live long, to that place. As we approached the
advocate’s house, there lived across the street a woman who had medlars for sale. I
had always loved to eat medlars. So I said to my mother, may she live: “Mame, do
not forget when we are on our way back, I would like to buy some of the medlars.”
We then went to the advocate and did what we came to do there. But when we
were done it had become very late and was nearly night-time, and so we went on
our way, and both of us forgot about the medlars. When I came home, however, I
began to think about the medlars and to think to myself, and to regret that I had
forgotten to buy the medlars. But I did not give it much notice, not more than when
someone wants to eat something he does not have.
. . . sometime after midnight I started to feel contractions and the midwives were
called in and I gave birth to a young son. My husband, may his memory be blessed,
immediately received the news and was overjoyed that he would be able to have
once again the name of his pious father, may his memory be blessed. But the
women, who were with my during the birth, I saw putting their heads together and
confiding in one another. . . . I wanted to know what the matter was. Finally,
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someone told me how the child was full of brown marks over his entire body and
head. . . .
And so I said to my mother, may she live long: “my dear mother, I ask you, please
let my Shabbat-woman come to me, I would like to send her away somewhere.”
My mother, may she live long, asked where it was that I would like to send her. I
said to my mother, may she live long: “I have the whole time been thinking what
caused the brown marks on the child and that he is so weak, and I have asked
myself whether the blame is not for the fact that I had such desire for the medlars
and did not satisfy it, and indeed, it was in the very same night that I came into
childbed. I would like to send the woman to get me some medlars for a pair of
shillings. I want to rub a little on the child’s mouth. . . .”
Even though the whole world laughed at my nonsense, still I held my ground and
they had to do as I explained above. As the caretaker stroked the child’s mouth
with the soft medlar, the child opened its mouth so eagerly as though he would
swallow the whole thing at once. . . .
And from that moment until the bris, all the marks on his face and body were gone
apart from one mark on his side which remained, that was the size of a wide lentil,
and at the time of his bris, he was a fresh and healthy and wholesome child, who
was, thank God, Judaized1 at the right time, and received a respectable bris, the
likes of which was not held in Hamburg for a long time.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1	
  Meaning	
  circumcised.	
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